**Uždara širdis**

**Išdidumas - kitaip geraširdžių, Dievą mylinčių žmonių įžeidžiančio ir paniekinančio elgesio priežastis.**

**Pirmiausia trumpa Dievo Dvasios įžanga į šią žinią:**

Šioje Dievo žinutėje su Dievu susijusiems žmonėms (dabarties mokiniams) pateikiama informacija apie kliūtis, kurių jie dar neįveikė vidiniame kelyje į Dievo Šviesos Karalystę ir todėl savo nepatraukliu, savanaudišku elgesiu nuolat sukelia kančias ir liūdesį širdingiems ir geranoriškiems žmonėms.

Savotiškas ir nepatrauklus jų elgesys veda juos iš proto ir į tamsius prisiminimus iš šio ir ankstesnių gyvenimų, kurie jokiu būdu nebuvo kuklūs. Jei jie patenka į situaciją, kai geraširdis žmogus duoda jiems užuominą persvarstyti savo nepatrauklų elgesį arba nepritaria ar nesutinka su jų požiūriu į gyvenimą, jie jaučiasi įžeisti ir įskaudinti savo asmeninio išdidumo. Nuo šios akimirkos juos nesąmoningai valdo labai asmeniški, neteisėti prisiminimai, esantys viršutinėje ir apatinėje sąmonėje bei sieloje. Žvelgiant iš dangaus įstatymų pozicijų, paprastai jie nebūtų turėję jokios akivaizdžios priežasties reaguoti labai skaudžiai ir taip pat užsispyrusiai užsidaryti prie mylimo žmogaus širdyje. Dievo Dvasia nori padėti jiems pažinti save ir prašo, kad perskaitę šią žinią jie nuodugniai savęs paklaustų:

Kokios neteisingos nuostatos į gyvenimą ir elgesį visada skatina ir kursto mane, po pokalbio su skirtingais požiūriais, nuomonėmis ir atkreipia dėmesį į trūkumus bei silpnybes, ilgai atstumti mylimą žmogų, įsižeidusį ir sielvartaujantį, o šiuo etapu, kuris jam nepakeliamas, visiškai uždaryti jam savo širdį?

\* \* \*

Iš dangiškojo meilės šaltinio jūs (pasiuntinys) vėl gaunate žinią su dieviškaisiais nurodymais, kurie gali būti labai naudingi su Dievu susijusiems žmonėms jų vidiniame kelyje į savęs pažinimą ir savo ydų (charakterio silpnybių) suvokimą. Dangaus šviesos pasiuntinys sveikina jus iš vidinės šviesos ir prašo atverti savo širdį dieviškajai žinios prasmei.

Dievo Dvasia šiandien kreipiasi į tuos, kurie dėl savo naštos dar nesugebėjo suvokti, koks svarbus yra nuolankus gyvenimas dangiškoms būtybėms ir taip pat tiems, kurie grįžta į dangiškąją būtį.

Tie, kurie vis dar nenori suprasti bendros dieviškosios žinios prasmės, turėtų nuodugniai savęs paklausti, ar tikrai nori priartėti prie dieviškojo, nuolankaus gyvenimo.

Dievas neprimetinėja savo įstatymų nė vienai dangiškajai būtybei, tačiau prašo jų apsvarstyti, ar jos nori ir toliau likti nepakeistos dangiškoje karalystėje, jei nori likti neišrankūs savo planetos broliams ir seserims. Jiems nebūtina gyventi dangaus karalystėje, nes vis dar egzistuoja kritimo sritys, esančios už mūsų galaktikų ribų, kurias apšviečia dieviškoji šviesa.

Jei kuri nors iš dangaus būtybių nenori paklusti dieviškiesiems evoliucijos dėsniams, nes jos asmenybė jai atrodo svarbesnė, Aš Esu Dievybė prašo jos arba prisitaikyti prie nuolankaus dangaus būtybių gyvenimo per naujas žinias, arba kurį laiką gyventi už mūsų šviesos karalystės ribų. Po kūrinijos atsiskyrimo dangiškosios būtybės šį nurodymą įtraukė į dieviškąjį įstatymą, kad maištaujančios būtybės nesutrikdytų dangiškojo planetų gyvenimo ir vienybės.

Iš tiesų kai kurių dangiškųjų būtybių nesusitaikymas mums kainavo vienybę ir nuoširdžią brolystę, kurie tokie svarbūs mūsų harmoningam ir taikiam gyvenimui. Kai kurios dangaus būtybės - dar prieš kūrinijos padalijimą - norėjo gyventi savarankiškai, laikydamosi pakylėtos laikysenos. Dėl to jų šviesos aura vis labiau virpėjo dėl žemų vibracijų, kurių nebuvo jų evoliucinėse planetose. Todėl jie nebegalėjo likti savo gyvenamosiose planetose ir buvo automatiškai pritraukti į žemesnės vibracijos evoliucines planetas. Taip atsitiko tik toms būtybėms, kurios, nepaisydamos Dievo Dvasios įspėjimų ir daugybės rimtų nurodymų, ir toliau liko neatidžios.

Kadaise jiems nebuvo jokios galimybės pasilikti dangaus planetoje, kurioje gyvena šviesos būtybės. Dėl to jie puolė į neviltį ir ėmė galvoti apie emigraciją. Taip iš pradžių kilo minčių apie kritimą, o paskui - apie didesnius planus gyventi už grynojo dangaus pasaulių ribų. Jie nenorėjo pritaikyti savo gyvenimo būdo prie dieviškųjų įstatymų.

Tada atsiskyrėlės šviesos būtybės įkūrė ir susikūrė sau gyvenimą už dangaus būties ribų. Tačiau dėl energetinių priežasčių ir po visų šviesos būtybių, kurios norėjo amžinos vienybės, balsavimo joms buvo leista gyventi atskirą, skirtingą gyvenimą tik iš anksto nustatytą eono laiką. Daugiau informacijos apie kūrinijos padalijimą ir sunkumus, kurie kilo dėl padalytos kūrinijos, galite sužinoti iš daugelio kitų pranešimų apie šį pasiuntinį.

Dabar daug Dievui ištikimų mokinių savanoriškai gyvena Dievo išganymo plane tarp puolusių būtybių, palaikydami puolusias karalystes su dvipolėmis energijomis. Natūralu, kad jie nuolat susiduria su priešingais Dievo būtybių atsiskyrėlių gyvenimo būdais.

Todėl jie ir toliau kopijuoja savo širdžiai šaltą gyvenimo būdą, nesuvokdami, kad tai juos tolina nuo nuolankaus dangiškojo gyvenimo principo.

Geranoriški, Dievą mylintys žmonės dėl dangiškųjų dėsnių neišmanymo daug ko neįtaria, todėl Dievo Dvasia jiems siūlo susimąstyti apie daugybę gyvenimo pavyzdžių, pavyzdžiui, tokį: Jei po nesutarimo dėl gyvenimo požiūrio iš asmeninės puikybės, įskaudinti ir įžeisti jie užsidaro taikiam ir geranoriškam žmogui arba nebenori su juo kalbėtis, nuo šio momento jie jau yra už nuolankaus, dangiškojo gyvenimo principo ribų ir apsunkina save dvasiškai.

Jei žmogus ryžtingai ir neatidėliotinai reikalauja, kad jo nuomonė būtų priimta ir įgyvendinta, nuo tos akimirkos jis nebėra dvipolėje dieviškoje vibracijoje ir iš karto tampa matomas toms sieloms, kurios tik ir laukia, kol jis dar labiau išliks savo ryžtingame nusistatyme prieš nuoširdų žmogų. Tai, žinoma, piešia dar didesnius neigiamus ratus. Jei žmogus ir toliau laikosi savo nuomonės ir ilgiau svarsto, kaip jis vis dėlto galėtų įsitvirtinti arba kaip gudrumu pasiekti savo - net jei jo nuomonė ar požiūris į gyvenimą būtų geras - ir sutiktų jį atstumtą ir šaltos širdies, jis lieka ir toliau vibruoja priešiškame žemėje gyvenančių puolančių būtybių gyvenimo principe. Dėl to jo žmogiškosios ir sielos vibracijos nuolat krenta žemyn, ir, žinoma, į viršutinę sąmonę prasiskverbia daugybė įkyrių sielų, kurios visada siekia sunaikinti, minčių impulsų. Dėl savanaudiškų minčių, kuriomis bet kokia kaina norima kažką pasiekti sau, stiprėja neigiamų jėgų energetinis potencialas viršutinėje sąmonėje, kuris veikia ir kankina žmogų, kol tam tikru momentu demoralizuotas jis pasiduoda destruktyviems impulsams arba nustato tam kryptį išoriniame pasaulyje.

Iš tiesų tai yra Dievą mylinčių žmonių, kurie dėl asmeninės puikybės bet kokia kaina nori įsitvirtinti, skirtingų nuomonių ir požiūrių ginčų pasekmės.

Dėl tokio neteisingo, užsispyrusio požiūrio jie galiausiai atsisako vidinio kelio į Dievą. Iki šiol jie nerado priemonių ar išeities, kaip visiems laikams sustabdyti ar nutraukti savo netinkamą elgesį. Jiems labai sunku pasiduoti ar įveikti save, kai netinkamas požiūris į gyvenimą ir elgesys kitiems atneša kančią ir liūdesį. Tokia išdidi prigimtis juos vėl ir vėl veda prie klaidingų minčių ir savigailos, nes jie klaidingai mano, kad jų nuomonė ir požiūris į gyvenimą turi būti teisingi. Tačiau jei jie galėtų pažvelgti į juos iš Dievo Dvasios pozicijų, jie mielai norėtų gilintis į dieviškąjį protą, nes atpažintų daugybę klaidingų nuostatų, prieštaraujančių dieviškajam gyvenimui. Tik neteisingas požiūris į gyvenimą ar nuomonė klaidingai verčia žmogų manyti, kad jis yra teisus ir kad dabar kažkas kitas turės suprasti tai taip pat kaip jis ir priimti tai be paliovos. Tačiau jei šis atsisako, Dievą mylintys žmonės elgiasi iššaukiančiai ir paprasčiausiai pasitraukia nuo žmogaus, kurį pamilo savo širdyje, taip pat ir išorėje.

Tokį gyvenimo būdą ilgą laiką gyveno nepataisomos puolančiosios būtybės tarpusavyje, o dabar jį kopijuoja Dievo susieti žmonės (mokiniai), kurie gyvena neryžtingai ir nepastoviai įgyvendindami dangaus dėsnius. Jie nežino, ką daro sau ir savo sieloms, priešiškai atmesdami mylimą žmogų, kuris atvirai ir tvirtai gyvena savo vidine išsivysčiusia sąmone, ir nusiteikę taikiai.

Jie klaidingai tiki, kad dėl jų šaltakraujiško ir iššaukiančio santūrumo laikas veiks jų naudai ir kad mylimas ir jautrus žmogus netrukus iš nevilties ir širdies skausmo nusilenks jų nuomonei ir požiūriui į gyvenimą. Žinokite, kad taip elgiasi tik nepastovūs, neatidūs ir nesubrendę mokiniai, bet ne tie, kurių sielos toli subrendo dieviškajam nuolankumui.

Nuolankus, subrendęs žmogus iš vidaus (iš savo sielos) gauna impulsus neprisijungti prie žemesnės sąmonės nuomonės ar požiūrio į gyvenimą, nes kitaip jis gyvena prieš save, t. y. prieš savo išsivysčiusią sąmonę. Toli išsivysčiusi siela to nebeleidžia, nes ji jau gali visiškai apgaubti žmogų savo energijos aura ir priversti jį iš vidaus pajusti, kad kito žmogaus nuomonė ir požiūris į gyvenimą yra nukreipti prieš būtybės laisvės ir nepriklausomybės dėsnį ir kad žmogus vis dar tai išreiškia lemiamais žodžiais.

Dabar galite paklausti, ką Dievo Dvasia jums pataria daryti, kad išliktumėte dieviškoje valioje ir aukštose šviesos vibracijose?

Dievo Dvasia visada palaiko sprendimus ir kompromisus, kurie leidžia žmonėms taikiai gyventi kartu. Žmonės turėtų pasitikrinti, ar įmanoma suderinti skirtingas nuomones ir požiūrius į gyvenimą. Jei tai neįmanoma, tuomet Dievo dvasia jiems rekomenduoja be didelių išvedžiojimų siekti tokio gyvenimo požiūrio, kuris leistų jiems gyventi dieviškoje laisvėje ir nepriklausomybėje.

Jei laisvė ir nepriklausomybė nesuteikiama, pavyzdžiui, partnerystėje, aukštesnio išsivystymo žmogus nori kuo greičiau ištrūkti iš šios pernelyg glaudžiai valdomos partnerystės. Jame jis jaučiasi nepatogiai ir iš vidaus jaučia, kad kitas asmuo bando jį engti savo nelaisva nuomone ir požiūriu į gyvenimą arba nori jį lemtingai užvaldyti - taip gali būti jau planuojant valgį ir ruošiant maistą. Toks gyvenimo būdas iš tiesų tolimas nuo laisvo dieviško elgesio ir tam tikru momentu dėl priespaudos ir noro nulemti keliose gyvenimo srityse pradeda nelaisvai sugyventi.

Kas netrukus atgailaudamas neperduoda savo žmogiškojo ego - išdidaus ir pakylėto elgesio, kuris visada nori nulemti, ką kas nors turi daryti, - Dievui, kad šis jį perkeistų Vidiniu keliu į Dieviškąją Šviesą, tas vis dar tvirtai laikosi tamsiųjų, kurie ir toliau jį veda tolyn nuo dangiškojo, nuolankaus gyvenimo principo, valtyje. Jie nori jį dar labiau įtraukti į savo lemiamą ir valdingą gyvenimo principą, kurį vainikuoja asmeninis išdidumas.

Kas gyvenime nenori nuolankiai pasitraukti, nes tiki, kad yra teisus, ir užsispyręs bei šaltakraujiškai valandomis ir dienomis atsitraukia nuo geranoriškų žmonių, tas iš tiesų dar daug ko neišmoko Vidiniame kelyje į dieviškąjį gyvenimo principą ir lieka neatidus tol, kol protinis ir žmogiškasis skausmas jam sukelia tiek daug kančių ir sielvarto, kad jis kartą šaukiasi Dievo ir iš nevilties taria: Dieve, užteks, dabar jau turiu atpažinimo.

Skausmą jam sukėlė ne Dievas, o jis pats, nes buvo pernelyg išdidus, kad pasiduotų, ir užsidarė nuo gero sprendimo, kaip taikiai ir draugiškai sugyventi. Neišprususio žmogaus būsenoje Dievo Dvasia nebegali veikti ir per sielą nebegali jam padėti išmintingais impulsais, skatinančiais mąstyti. Jei Dievą mylintis žmogus atkakliai reikalauja, kad jo artimas visiškai priimtų jo tariamai išmintingą požiūrį į gyvenimą ir daugelį įgytų šio pasaulio gebėjimų, taip pat jo pagalbą, iš tiesų jis vis dar gyvena uždarytas dieviškajai laisvei ir, taip nusiteikęs, vis iš naujo pažeidžia būtybių harmoniją. Atminkite, kad tokia pagalba negali būti nesavanaudiška ir nemokama. Problemų keliantis elgesys visada siekia tik savanaudiškos naudos.

Paklauskite savęs: Kokia tai pagalba, kai ryžtingai ir argumentuotai bandote ką nors primesti?

Jūs, šių laikų mokiniai, prašome apie tai mąstyti išmintingiau ir įžvalgiau, tada iš puikybės ir arogancijos nebenorėsite pakartotinai pakenkti žmogui, kuris jums patinka širdyje, jei jis iš karto nesilaiko jūsų nuomonės, požiūrio į gyvenimą ir gerų patarimų. Norėsite parodyti jam daugiau supratimo, nes galite gerbti jo laisvą raišką ir veiksmus, kurie galbūt yra daug įžvalgesni nei jūsų.

Kas nori įveikti savo ankstesnį klaidingą mąstymą ir nepatrauklų elgesį, kuris visada buvo susijęs su jo asmenybės vertinimu, tam daug kartų padės dieviškasis meilės šaltinis. Jis gauna Dievo nugalėjimo galių ir gali vėl tapti nuolankus nuoširdiems žmonėms, kurie visada nori palaikyti ryšį su Dievu savo širdyse. Dievo dvasia jiems pataria šį bandymą įveikti per tyrą dangaus šviesos pasiuntinį, kuris labai apgailestauja, kad, viena vertus, žmonės gali nuoširdžiai mylėti Dievą savo širdyje, bet, kita vertus, jei negali įtvirtinti savo nuomonės, jie paprasčiausiai nuo vienos akimirkos iki kitos nustumia šiltos širdies žmogų į šalį ir tik atmestinai į jį žvelgia. Toks gyvenimo būdas tikrai nepatrauklus ir turi būti greitai ištaisytas, jei žmogus nori savo siela dar labiau priartėti prie nuolankaus dangiškojo gyvenimo principo!

**Nepatrauklų elgesį ir nepatrauklią elgseną rudosios būtybės taip pat rodo savo išraiškinga, išdidžia ir valdinga kūno kalba, kuri pasireiškia veido išraiška ir laikysena. Jei kas nors neatitinka jų valios, jie tai parodo nerimą keliančiais, grasinančiais gestais, apskaičiuojančiais, gestikuliuojančiais judesiais ir besikeičiančia, nepatrauklia veido išraiška**.

Tam tikromis pozomis, veido iškreipimais ir judesiais jie nori pažeminti žmones ir baimingai primesti jiems savo valią. Vienas iš būdingų jų elgesio bruožų - rankas laikyti ant klubų. Šia laikysena žmogus nori parodyti kitiems, kad jis yra dominuojantis šioje gyvenimo srityje. Jis nori pasakyti, kad dabar visi turi klausyti jo įsakymo ir jam paklusti.

Mokiniai kopijuoja šią tipišką "valdovo laikyseną", nes klaidingai mano, kad pagaliau kažkas turėtų laikytis jų nurodymų ir patarimų. Jie nesąmoningai tiki, kad savo įtempta ir tiesia laikysena bei rankomis ant klubų gali įbauginti žmones ir priversti juos paklusti ryžtingais žodžiais. Dabar jie turėtų visiškai paklusti jų pasiūlymams ir nuomonėms, tačiau pamiršta, kad toks nepatrauklus, dominuojantis požiūris užkrauna jiems naują teisinę naštą.

Iš tiesų, jei žmogus yra stipriai poliarizuotas, pasižymintis išdidžiu ir valdingu elgesiu, vos tik pasąmonėje pasirodžius valdingoms mintims, jis nervų takais į viršsąmonę pritraukia elgesį, nukopijuotą iš kritusių būtybių, ir šios nesąmoningai nukreipia jį į valdingą laikyseną.

Prašome dar geriau įsisąmoninti šį dieviškąjį teiginį ir žmogiškąjį faktą ir neapgaudinėti savęs. Tokia laikysena atsiranda tik nesąmoningai, kai dominuojantis ir išdidus elgesys vis dar saugomas žmogaus sieloje, jo viršutinėje ir apatinėje sąmonėje.

Permąstykite, būkite nuolaidūs, dar atidžiau stebėkite save ir išsiaiškinkite, kuriose gyvenimo srityse vis dar nesąmoningai gyvenate išdidžiai ir valdingai.

Atsisakykite šio nepatrauklaus elgesio su kitais žmonėmis, kuris jiems tikrai nebuvo malonus ir pažįstamas, dabar nuoširdžiai atgailaudami kartą ir visiems laikams Dievui. Jie nukreipti į destruktyvų, išaukštintą atkritusių Dievo būtybių gyvenimo principą, tačiau jie netrunka amžinai, nes giliai ar nežymiai atkritusios šviesos būtybės vieną dieną vėl gyvens dangiškame, nuolankiame gyvenimo principe. Kada tai įvyks, priklauso nuo kiekvienos atkritusios būtybės. Net jei tai užtruktų nesuskaičiuojamą daugybę eonų, įžvalgos ir sugrįžimo akimirka vieną dieną ateis kiekvienai būtybei.

Jei jūs, dabartiniai mokiniai, norite taip elgtis su savimi ir būti nepalenkiami, kaip giliai puolusios Dievo būtybės, kurios vis dar gyvena nesuprasdamos dieviškųjų dėsnių, - su kuriomis jūs vis dar gyvenate, - tai bus ilga kelionė namo su daugybe svyravimų, vieną kartą su džiaugsmingais įvykiais, kitą kartą su didele kančia. Prieš įsikūnijimą jūsų siela karštai troško tiesaus kelio namo į Dievo šviesos karalystę be kančių, o dabar Dievo Dvasia vėl kviečia tai įsisąmoninti, nes jūs dažnai mąstote trumparegiškai ir vėl ir vėl pamirštate savo ketinimus.

Daug daugiau šiandien Dievo Dvasia galėtų jums pasakyti per savęs pažinimo skelbėją apie išdidų ir valdingą elgesį, kuris pasireiškia kūno judesiais ir laikysena, taip pat galvos laikysena ir akių užmaskavimu bei veido iškraipymais. Tai yra giliai puolusių, išdidžių ir viešpataujančių puolusių būtybių, kurios savo priešingu mąstymu ir veiksmais padėjo pamatus dabartiniam išoriniam blogiui šiame pasaulyje, neišsakyta kalba. Dėl to žmonių ir sielų kančių tragedijos nebeįmanoma pranokti.

Jei Dievo Dvasia šiandien dar labiau pamokytų jus apie nukrypstančių nuo Dievo būtybių iškreiptą ir nepatrauklią kūno kalbą, tuomet daugelis su Dievu susietų žmonių galėtų klaidingai manyti, kad Dievas nori juos išjuokti. Ne, Dievo Dvasia to niekada nepadarytų, kaip ir dangiškosios būtybės. Tačiau jis gali apšviesti mokinius apie jų neteisėtą elgesį ir pamokyti juos, kad jie greičiau išsivaduotų iš šio apgaulingo pasaulio klaidų. Dievo Dvasia nori juos apsaugoti nuo žmonių ir jų sąjungininkų sielų, kurie iš tiesų nieko gero neketina daryti su Dievo mokinyste. Jei mokiniai galėtų išsiaiškinti apie krintančias būtybes per savo pačių stebėjimą ir sąžiningą klaidų ieškojimą, tada jiems būtų lengviau apeiti grėsmingas situacijas pasaulyje pasitelkiant vidinius dieviškus nurodymus ir sielos intuiciją. Tačiau taip nutinka pernelyg retai dėl neišmanymo, naivumo ir klaidingo pavojingų gyvenimo situacijų įvertinimo, kai žemėje gyvenančios puolančiosios būtybės įvarydavo mokinius į kampą taip, kad jie darydavo didžiules, lemtingas gyvenimo klaidas ir pasirinkdavo neteisėtą gyvenimo būdą, iš kurio dažnai ilgai neišsilaisvindavo.

Dabar, kai mokiniai subręs, sėkmingai dirbdami su daugybe savęs pažinimo užuominų šiandienos giliose Dievo žinutėse, ir bus toliau pasirengę priimti naujas dieviškas užuominas į aukštesnį gyvenimą Dievo Dvasioje, tik tada Dievo Dvasia bandys juos giliau pamokyti per pranašautoją "kritusių būtybių kūno kalbos", kad jie galėtų labiau apšviesti savo žmogiškąją sąmonę kūno išraiška, savęs pažinimui ir klaidų nustatymui.

Šiandien šios žinios supainiotų kai kuriuos mokinius, kurie dar nėra pakankamai dvasiškai subrendę, nes jų sąmonė dar nėra pakankamai atvira joms. Tačiau iš anksto žinokite, kad kiekvienas kūno judesys, laikysena ir išraiška gali parodyti, kur esate psichiškai ir žmogiškai apsunkintas neteisėtumo. Taip kiekvienas gali geriau pažinti savo nemalonią kūno kalbą, kurią stebėdamas parodo kitiems, o suvokdamas jos reikšmę, gali gana greitai ją išsiaiškinti ir, padedamas Dievo, įveikti, kad daugiau taip nebedarytų.

Galbūt kai kurie nuoširdūs mokiniai, džiugūs ir dėkingi už kiekvieną savęs pažinimo užuominą, dabar pradės savarankiškai stebėti save nemaloniose gyvenimo situacijose savo kūno išraiška su gauta dieviška pagalba. Tačiau nieko neskubinkite ir ilgai nesvarstykite apie tai, kas jums nesuprantama. Jei tapote jautrūs, nes jūsų siela jau energetiškai išsiplėtė per aukštą tyrumo laipsnį ir įsitvirtino virš jūsų, tada jūs jaučiate, ką tam tikras judesys ir poza jums nori pasakyti, ir tada galite pajusti ir kitų žmonių kūno išraišką bei nustatyti jos reikšmę. Tuomet nebegalima sakyti, kad jo mintys buvo laisvos nuo neigiamų jėgų ir savanaudiškų tikslų. Tuomet galėsite jį įžvelgti, nes anksčiau jau buvote įžvelgę save.

Šia žinia mokiniams vėl siūlomos tam tikros galimybės pasiekti naujų įžvalgų, tačiau jos vertingos ir reikšmingos tik atviram sugrįžėliui, mėgstančiam ieškoti savo klaidų ir silpnybių, kad galėtų noriai keistis pagal dieviškąjį įstatymą. Jis tikrai nešaukia iš siaubo, kai kas nors jam duoda užuominą pažinti savo kaltę, nes yra labai dėkingas Dievui už kiekvieną išlaisvinimą nuo psichinės naštos. Iš savo kuklaus ir kuklaus gyvenimo būdo jis žino, kad tai padeda jam greičiau įveikti savo trūkumus. Iš tiesų, šiandien tai retenybė tarp mokinių, nes jie gyvena iš anksto nusistatę ir neleidžia prie jų prieiti tiems, kurie nori duoti jiems svarbų savęs pažinimo patarimą.

Dievo Dvasiai ir dangiškoms būtybėms labai liūdna matyti, kaip šiandienos mokiniai ginasi nuo klaidos požymių. Jie iš karto puola į puolimą ir skundžiasi, kad kitas žmogus atėjo padėti jiems ištaisyti klaidą. Jie iškart susinervina, atkerta geranoriškam žmogui ir tampa ginčijantys bei arogantiški. Iš tiesų, kas gyvena taip nedėkingai, neturi stebėtis, jei vėliau visam laikui praras mylimą, geraširdį žmogų. Dėl savo žmogiško šališkumo, kuris neleidžia priartėti prie dieviškojo nuolankumo, jis praranda visas galimybes dvasiškai augti. Tai turi rimtų pasekmių ne tik jo partnerystei ir draugams, bet ir vidiniam keliui į Dievą. Jis vis dažniau praranda dirvą po kojomis, nes per daug nepastoviai žengia vidiniu keliu į dangaus šviesą. Kartą suklupęs dėl išdidaus, vis dar neatpažįstamo elgesio, jis dažnai ilgai nenorės nieko daugiau sužinoti apie Dievą ir nuolankų dangiškąjį gyvenimą. Tai, žinoma, labai tragiška jo sielai, kuri žino tik vieną tikslą - kuo greičiau grįžti į dangų.

Jūs, dabartiniai sugrįžtantieji į dangaus karalystę, ar norite sugadinti savo netrukus įvyksiantį sugrįžimą namo savo nedrausmingu elgesiu prieš pat JĮ ĮVYKSTANT?

Tam, kuris dabar nesuprato giliosios žinios prasmės, Dievas Aš Esu netrukus negali padėti, nes jo širdis uždara ne tik geranoriškiems žmonėms, kuriems jis iššaukiančiai atsuka nugarą po savęs pažinimo užuominos, bet ir dieviškoms užuominoms, kaip greičiau grįžti namo.

Ką darysite su šia žinia?

Į šį dieviškojo meilės šaltinio nuoširdaus ir nuolankaus gyvenimo klausimą turėtų atsakyti kiekvienas skaitytojas, nes jis pats yra atsakingas už savo amžinąjį gyvenimą.

Šia prasme Dievo Dvasia atsisveikina su jumis, vidinėmis žmogiškosiomis būtybėmis, ir nuoširdžiai prašo jūsų ilgai nelaukti nuolankaus gyvenimo būdo, nes žmonijai jau labai vėlu. Išorinės priešingos pusės audros tampa vis stipresnės, nes žemiškoji vibracija nuolat vis labiau krenta dėl to, kad nesuvokiančios puolusios būtybės pažeidžia įstatymą, o dabar ir dėl išdidžių ir nepalenkiamų Dievo mokinių, kurie pasiklydo šiame daugybės apgaulių pasaulyje. Jie norėjo būti geras pavyzdys giliai puolusioms būtybėms, kaip nuolankiai, bet ne nuolankiai gyventi. Kas dabar tapo jų nuoširdžiu ketinimu?

Tai klausia jūsų ramią žemiškojo gyvenimo valandą, be to, kiek išdidumo ir lemiamo ar valdingo elgesio dar turite savyje.

Dievo pasveikinimas.